Summary: Systematic research was carried out on gastrointestinal helminthiasis in the albino mice and albino rats of the Faculties of Agriculture and Veterinary Medicine of Ankara University.
For this purpose, fecal examinations were made for species of digestive system helminth and their incidence in eggs found in the feces of 877 mice in 110 cages and 97 rats in 22 cages. Different cages contained different numbers of mice and rats.
Helminthiasis was observed in the mice which were logged in 88 (80 %) out of 110 cages and in the rats which inhabited 6 (27.2 %) out of 22 cages. One species or another of helminth was found in 739 (84.26 %) out 877 mice and 17 (17.53 %) out of 97 rats.
Hymenolepis nana fraterna, Aspicularis tetraptera and Syphacia obvelata were observed in mice, and S. obvelata and A. tetraptera in rats. The two latter species were recorded in laboratory mice and rats in the Ankara district for the first time.
It was observed that H. nana fraterna occurred in 41.95 % of 877 mice, A. tetraptera in 74.34 %, and S. obvelata in 18.35 % as both pure or mixed invasions, whereas S. obvelata occurred in only 14.44 % of 97 rats, and S. obvelata and A. tetraptera in 3.09 % as mixed invasions. The species of helminths and the percentages of pure and mixed invasions which were found in the fecal examinations in mice and rats are shown in accompanying tables.
Furthermore, after performing autopsies on 14 albino mice, their cestodes and nematodes were counted, and the results are shown in a table. Among those autopsied, 753 A. tetraptera and 2 H. nana fraterna were collected in one mouse; 2259 H. nana fraterna and 1248 A. tetraptera in another, and 1340 H. nana fraterna in the third. These figures were actualy much higher than those cited in the literature studied by us.
In the pathological examinations a known acute catarrhal verminous enteritis was discovered in the mice invaded with a large number of H. nana fraterna, and the walls of the small intestines were atrophied in these mice whose intestines were almost entirely filled with the parasites.
Özet: Ankara Üiversitesinin Ziraat ve Veteriner Fakültelerinde bulunan beyaz fare ve beyaz kemelerin sindirim sistemi helminthiasis'leri üzerinde sistematik ara ştırma yapıl-mıştır. Bunun için içlerinde değişik sayıda hayvan barındırılan 110 kafeste 877 fare ile, 22 kafesteki 97 kemenin d ışkı yoklamalarında yumurtaları görülen helmint türleri ve ensidensleri saptanarak çizelgelerde gösterilmi ştir.
110 kafesin 88 (% 80) inde bulunan farelerle, 22 kafesin 6 (% 27.22) sinde bar ınan kemeler helminthiasis'li bulunmuş tur. Öte yandan 877 farenin 739 (% 84.26) unda ve 97 kemenin 17 (% 17.53) sinde bir ya da daha çok türden meydana gelen heminthiasis gözlen-miştir.
Farelerde H. nana fraterna, Aspicularis tetraptera ve S. obvelata; kemelerde ise S. obvelata ve A. tetraptera türleri bulunmu ştur. Fare ve ratlarda A. tetraptera ve S. obvelata türleri Ankara'da ilk kez görülmü ştür.
Saf ve karışık invazyonlar durumunda, 877 farenin % 41. 95 inde H. nana fraterna, % 74.34 ünde A. tetraptera ve % 18.35 inde de S. obvelata saptanm ıştır. Buna karşılık 97 kemenin % 14.44 ünde S. obvelata ve % 3.09 unda S. obvelata ve A. tetraptera'dan oluşan karışık invazyon ortaya konmu ştur.
Fare ve s ıçanların dışkı yoklamalarında yumurtalar ı bulunan helmint türleri ile saf ve mikst invazyon oranlar ı çizelgelerle gösterilmi ş tir. Ayrıca 14 farenin otopsisi yap ılarak elde edilen sindirim sistemi parazitleri say ılmış ve bir çizelgede gösterilmi ş tir. Fazla miktarda H. nana fraterna ile invazyonlu olan farelerin patolojik yoklamalar ında, bilinen akut kataral verminöz enteritis tablosuna raslanm ış ve barsak duvarının incelmiş olduğu görülmüştür.
Giri ş
Bilimde deney metodunun kullanılmaya başlamasından bu yana deneme hayvanlar ının önemi anlaşılmıştır. Bir çok ülkelerde çe şitli laboratuvar hayvanlar ı bilimsel yöntemlere uygun olarak yeti ştiril-mekte ve standart hale getirilmektedir. Günümüzde biyo-medikal bilimlerde laboratuvar hayvanlar ına gösterilen ihtiyaca paralel olarak bunların çe şitli hastalıklarıyla ilgili ara ştırmalar da artmaya ba şla-mıştır.
Araştırmalarda tercihan helmintlerden ar ınmış deney hayvanları kullanılmaktadır. Sağlıklı deney hayvanlarında birkaç helmint tarafından meydana getirilen patolojik de ğişiklikler önemsiz olabilir ama fazla sayıdaki helmintler şüphesiz ciddi bozukluklara sebep ola-bilirler; çünkü böyle hayvanlar normal fizyolojik reaksiyonlar ı göste-remezler. Her ne kadar normal ş artlarda, laboratuvar hayvanlar ındaki birkaç sindirim sistemi paraziti farkedilir olumsuz bir etki göstermezse de, deneysel çalışmalarda birkaç parazitten ileri gelen direnç dü şük-lüğü bile araştırıcıyı yanlış sonuçlara götürebilir ( 3).
Fare ve kemelerin (s ıçan, rat) çe şitli organlarında birçok Trematod, Cestod ve Nematod türleri ya şamaktadır ) Cestod'ların fizyoloji ve biyokimyalar ına dair birçok çal ışmalar, Hymenolepis'ler üze-rinde yapılmıştır ( 19). Oxyuridae ailesine ba ğlı ve farelerin önemli iki nematodu olan A. tetraptera ve S. obvelata'n ın insan enterobiosis' inip kimyasal tedavisi için test organizmalar ı olarak önemleri artmaktadır (6).
Harris ( 4), rat ve farelerin iç parazitlerinin insidensleri, invazyon tarzlar ı, teşhis, tedavi ve korunma metotları üzerinde geni ş bir inceleme yapmıştır. Haberman ve Williams ( 3) hayvanlarda çok görülen H. nana fraterna, A. tetraptera ve S. obvelata'mn benzeri özelliklerine ilaveten patolojik etkilerine de ğinmiştir. Hussey ( 6) ve Noble Noble ( 19) ye göre, S. muris mutad olarak kemelerde, S. obvelata farelerde bulunur. Syphacia obvelata insanlara da geçebilir ve nadiren patojen etki gösterebilir. Gulden ( 2), S. muris'in günün de ğişik zamanlarında periyodik aktivitesini ve yumurtlama durumunu ara ştırmıştır.
Merdivenci ( 8 ), Istanbul'da insan zooparazitozlar ı bakımından o6 yabani kemenin otopsisini yaparak iç ve d ış parazitlerden 25 tür saptamıştır. Araştırıcı ülkemizde insan ve çe şitli hayvanlarda bulunan parazitleri sistematik bir s ıraya göre kaydetti ği bir yayınında ( ı 9) Marmara bölgesi ve Ankara'da beyaz fare, tarla faresi, ev faresi ve kemeierdeki parazit faunas ını bildirmiştir.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yem Maddeleri ve Besleme Kürsüsünün deneme fareleri aras ında ölüm olaylarının görülmesi üzerine, hastal ık sebebinin ortaya konulmas ı için ilgililerce Fakülte-mizin Patolojik Anatomi Kürsüsüne ba ş vurulmuştur. Bu kürsünün isteği üzerine, ölen fareler parazitolojik yönden yoklanm ıştır. Bu vesile ile Ziraat Fakültesinde sözü edilen kürsü, Fakültemizin Patolojik Anatomi, Bakteriyoloji ve Besin Kontrolu Kürsülerinde bulunan farelerin sindirim sistemi helmintlerinin ara ştırılmasına girişilmiştir. Türkiye' de yabani kemelerin parazitozlar ı üzerindeki bir yayın (8) Değişik sayıda ( ı -5o) fare veya keme kapsayan kafesler numaralanmış ve sabahları belli kafeslerden al ınan dışkı numuneleri ayr ı kavanozlara konmu ştur. Bu gaitalar iyice kar ıştırıldıktan sonra hem Fulleborn'un doymu ş tuzlu su flotasyon metodu ile helmint yumurtaları yönünden mikroskobik muayenesi yap ılmış, hem de McMaster metodu ile gram gaitada bulunan yumurta miktar ı sayılmıştır. Yoklamalar bir hafta ara ile iki defa yap ılmıştır. Ayrı ca dışkıda fazla sayıda helmint yumurtas ı görülen, Ziraat Fakültesi Yem Maddeleri ve Besleme Kürsüsüne ait 3, Fakültemiz Bakteriyoloji ve Salg ınlar Kürsüsüne ait 6 ve az sayıda yumurta bulunan Patolojik Anatomi Kürsüsüne ait 5, toplam 14 farenin otopsileri yap ılmış ve sindirim sistemlerindeki helmintler incelenmiştir. Elde edilen parazitler fizyolojik su ile temizlenmiş ; nematod'lar kaynama derecesindeki 7o derecelik alkolde tesbit edilip içinde 7o derecelik alkol bulunan şişelerde saklanmıştır. Cestod' lar da % 70 lik alkolde muhafaza edilmi şlerdir. Bir kısım nematod'lar teşhis için laktefonolde şeffafland ırılmış , aynı amaç için baz ı cestod'lar da karmen k ırmızısı ile boyanmış ve preparat haline getirilmi ştir. Otopside cestod ve nematod görülen farelerin barsaklar ından parçalar alınarak % ı o formolde tesbit edilip, parafin bloklar ı yapılmış ve hazırlanan kesitleri haematoxylin-eosin'le boyanarak mikroskopta incelenmiştir.
Sonuçlar
Farelerin dışkı muayenelerinde saf veya kar ışık olarak Hymenolepis nana fraterna Stiles, 1906, Aspicularis tetraptera Nitzsch, 1821 ve Syphacia obvelata (Rudolphi i 802) Seurat, 1916 yumurtalar ı bu-lunmuştur. Bunlardan en çok A. tetraptera ve en az oranda S. obvelata yumurtaları görülmüştür. Kemelerde ise ço ğunlukla S. obvelata yalnız olarak ve daha az nisbette bu parazitle A.tetraptera yumurtalarına karışık olarak raslanmıştır. Fare ve ratlarda S. obvelata ve A. tetraptera türleri Ankara'da ilk kez ortaya konmu ştur.
Saf ve kar ışık invazyonlar halinde 877 beyaz farenin % 41.25 inde H. nana fraterna, % 74,34 ünde A. tetraptera ve % ı 8.35 inde de S. obvelata ve 5 farede % 0.57 Eimeria sp. oocyst'leri saptanm ıştır (Çizelge ı ). Buna kar şılık 97 kemenin % 14.44 ünde S. obvelata ve % 3.09 unda S. obvelata ve A. tetraptera'dan ibaret kar ışık invazyonlara raslanm ıştır (Çizelge 2). Dışkılarında çok veya az miktarda helmint yumurtas ı rasladığı-mız ı 4 farenin otopsisinde elde edilen parazit miktarlar ı saptanmıştır izelge 3). Aspicularis tetraptera'lar kolonlarda ve en çok kolonun sekuma yakın yerinde, Syphacia obvelata'lar ise kolon ve sekumda gö-rülmüştür. A. tetraptera'mn her iki cinsine rasland ığı halde, S. obvelata'nın yalnız dişileri görülebilmiştir. -2  753  -2259  1248  --40  --339  ---21  -8  ---36  4  ---50  -1340  --7  83  --320  -2 87 -Fazla sayıda parazit ta şıyan Hymenolepiasis'li farelerin otopsilerinde ve histopatolojik yoklamalarda, bilinen akut kataral verminöz enteritis tablosu saptanm ıştır. Barsaklar ı parazitlerle tamamen dolu olan olaylarda barsak duvar ının incelmiş (atrofik) oldu ğu görülmüş-tür ( Ş ekil 5).
Tartışma
Bazı araştırıcılara göre (3. 4, 7) lâboratuvar fare ve kemelerinin sindirim sistemlerinde ço ğunlukla cestod'lardan H. nana fraterna, H. diminuta; nematod'lardan A. tetraptera, S. obvelata ve S. muris bulunmaktadır. Bunlardan H. diminuta ile S. muris'in ratlarda, farelerden daha yayg ın oldukları ileri sürülmü ştür (4, 6, 10 , ) Biz farelerde H. nana fraterna, A. tetraptera ve S. obvelata'y ı bulduğumuz halde, kemelerde yalnız S. obvelata ve A. tetraptera'ya raslad ık.
Syphacia obvelata'n ın rat ve farelerle temas eden insanlara geçe-bildiği ama nadiren patojen oldu ğu yaz ılmıştır (7. 10, ) Kemiricilerdeki H. nana fraterna'n ın direk, ya da baz ı insektlerle dolayl ı olarak insanlara bula ştığı bilinmektedir (7, "). Bununla beraber kemiricilerin ve insan ın H. nana'sı morfolojik olarak birbirine benzerse de fizyolojik olarak farkl ılık gösterebilece ği bildirilmiştir (7).
Materyalimiz olan ve hymenolepiasis'in yaygın bulunduğu farelerin bakımlarıyla ilgili personelin aral ıklı olarak birçok defalar yaptığımız dışkı yoklamalarında her iki parazitin yumurtalar ına raslamadık.
Bazı yazarlar ( 3), H. nana'ya dışkı yoklaması yapılan 2029 beyaz farenin 5 inde, beyaz ratlar ın % i inde; A. tetraptera'ya bu farelerin % 4.5 unda; S. obvelata'ya ratlarda % 14, farelerde de % 2 oranında raslamışlardır. Loev'e ( 7) göre S. obvelata, Stone ve Manwell tarafından lâboratuvar farelerinin 75 inde, H. nana °,/ 0 2 i inde tesbit edilmiştir. Harris ( 4), 2 fare kolonisinde yapt ığı otopside, H. nana' yı birinci kolonide % i 2.4, ikincisinde % 34.3, A. tetraptera ve S. obvelata'yı da farelerin yar ısından fazlas ında görmü ştür. Hoag ( 5), fare kolonileri aras ında % i oo S. obvelata ve A. tetraptera invazyonu bildirmiş ve bir farenin otopsisinden 600 ergin nematod saym ıştır. Merdivenci ( 8) otopsisini yaptığı 106 yabani kemenin 16 s ında (% 15) H. nana fraterna, 3 ünde (% 2.83) S. obvelata elde etmi ştir Materyalimizi te şkil eden 97 kemenin dışkı yoklamalar ında 14 (% 14.44) ünde S. obvelata, 3 ünde (% 3.o9) S. obvelata ve A. tetraptera'dan ibaret kar ışık invazyon (çizelge 2) gözlenmi ş fakat Hymenolepis türleri bulunamamıştır. Buna kar şılık 877 farenin % 41.95 inde H. nana fraterna, % 74.34 ünde A. tetraptera ve % 18.35 inde ise S. obvelata saf ve kar ışık invazyonlar halinde saptanmıştır. Bu miktarlar S. obvelata hariç di ğer araştırıcıların bulgularından fazlad ır (Çizelge 2). Ayrıca nekropsisini yapt ığımız 14 fareden birinde 753 A. tetraptera ve 2 H. nana fraterna, birinde 2259 H. nana fraterna, ı 248 A. tetraptera, ba şka birisinde de 134o H. nana fraterna say ılmış-tır ki bu rakamlar inceleyebildi ğimiz literatürdekinden yüksektir.
Merdivenci (9) "Türkiye Parazitleri ve Parazitolojik Yay ınları" adlı eserinde, H. nana fraterna'n ın Marmara bölgesi kemelerinde, Ankara'da beyaz fındık farelerinde; S. obvelata'n ın, yine Marmara bölgesinde kemeler, beyaz fareler ve bir tarla faresinde; A. tetraptera' nın Istanbul'da ev fareleriyle beyaz fındık farelerinde görüldü ğünü kaydetmiştir. Ancak, yazar ilk iki türe dair literatür adlar ı verdiği halde sonuncu tür hakk ında bir yayın ismi yazmamıştır.
Syphacia muris'in biyolojisini inceleyen ve Enterobius vermicularis'e benzedi ğini bildiren Gulden ( 2), parazitin sabahleyin barsakta bulunduğunu ve öğleyin anus'a do ğru göç ederek perineal bölgeye yumurta bıraktığını gözlemiştir. Harris ise ( 4), natif dışkı yoklaması yapmak, perineal bölgeye selofan bant yap ıştırmak ve otopsi yapmak suretiyle farelerdeki helmint invazyon oranlar ını incelemiş ve A. tetraptera ile S. obvelata için selofan bant metodunun daha iyi sonuç verği kanısına varmıştır. Çalışmalarımızda sabahlar ı aldığımız dışkı numunelerini yalnız doymuş tuzlu su flotasyon metoduyla muayene ettik ve McMaster metoduyla yumurta say ımı yaptık. Ancak baz ı muayenelerde bu metodla yapt ığımız sayımlarda hiç yumurta göre-medi ğimiz halde tuzlu su ile yüzdürme usulünde pek az da olsa hel-'mint yumurtalar ı bulduk.
Hoag ( 5), otopsi yaptığı farelerden birinin sekum ve kolonlar ın-dan topladığı 600 ergin parazitin patojen etki yapm ıyacağını söyle-menin mümkün olmad ığını, tedavi edilmeyenlerde, farelerin diyet değiştirmeleri ve nakilleri sırasında meydana getirdikleri kataral yangı ve mukoza hücrelerinde tahribat sonunda rektum prolapsus'una dispozisyon hazırladıklarını iddia etmiştir. Bununla beraber Haberman ve Williams ( 3) bu iki nematod'un kolonlar ve sekumda hiçbir lezyona sebep olmadıklarını müşahade etmi ştir. Buna karşılık şiddetli hymenolepiasis'de bazan kataral enterisis tablosu şekillendiğine tanık olmuşlardır. Harris ( 4) suni olarak meydana getirilen Hymenolepis nana invazyonlar ında cysticercoit'lerin barsak mukozas ında yangı ve dejenerasyon yapt ıklarını bildirmektedir.
Çok miktarda H. nana fraterna buldu ğumuz farelerde akut kataral enteritis durumu ile kar şılaştık. Bu bulgular Haberman, Williams ( 3) ve Harris ( 4) inkilere uymaktad ır. Fakat Haberman ve Williams' ın ( 3) belirttikleri gibi A. tetraptera ve S. obvelata ile invazyone olan farelerin kolon ve sekumlar ında göze çarpan patolojik bir de ği-şiklik bulamadık.
Bilimsel araştırma materyali olarak büyük de ğer taşıyan l'aboratuvar hayvanlar ının, baz ıları insanlara da geçebilen parazitozlar ı-nın, yurdumuz şartlarında çeşitli yönleri ile incelenmesi gerekmektedir. 
